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 ABSTARCT: The use of recycled scrap tires in asphalt mixtures is not a 
recent development with reclaimed tire crumb being used in the asphalt industry for 
over 40 years. Reclaimed tire crumb can be incorporated into asphalt mixtures using 
two different methods, referred to as the wet and dry processes. This study 
investigates the effect of rubber-bitumen interaction on the properties of rubberized 
asphalt mixture using dry process. The rubber-bitumen interaction is a significant 
issue in dry process even though this interaction is neglected in most of the previous 
studies. The ‗rubber swelling‘ activity occurs within the compacted  asphalt mixture 
as a result of the bitumen absorption by the rubber particles that could result in 
inconsistent density of the compacted asphalt mixture, thus, affecting its 
performance. First, the effect of using different rubber gradation, bitumen conte nt, 
and curing time on the interaction between rubber and bitumen or in other words the 
degree of bitumen absorption was investigated using ‗Basket Drainage Method‘. The 
investigation focused on the influence of these variables in achieving the target 
density as for rubberized asphalt mixture, it is important to achieve low target air 
void content after compaction for its stability. The relationships between the 
aforementioned variables and the target density of the mixture design were 
determined. An aggregate gradation of Asphalt Concrete with nominal maximum 
aggregate size 14 (AC14) was used for preparing the gyratory compacted samples 
modified with 2% crumb rubber with different rubber sizes. Finally these samples 
were tested for evaluating its performance in terms of dynamic creep and resilient 
modulus and compared with the conventional mixture. The results indicate a 
decrease in the resilient modulus and an increase in the dynamic creep for the 
rubberized asphalt mixtures. Fine rubber particles and the interaction time provided 
were observed to positively affect the mixture properties. Samples with fine rubber 














 Penggunaan tayar sekerap yang dikitar semula dalam campuran asfalt bukan 
merupakan satu perkembangan baru dengan tayar yang ditebus guna (reclaimed tire 
crumb) ini sudah digunakan dalam industri asfalt selama lebih 40 tahun . Tayar yang 
ditebus guna ini boleh dimasukkan ke dalam campuran asfalt dengan menggunakan 
dua kaedah yang berbeza , iaitu yang disebut sebagai proses basah dan kering. Kajian 
ini adalah untuk menyiasat kesan interaksi getah dengan bitumen pada sifat-sifat 
campuran asfalt getah menggunakan proses kering. Interaksi getah dengan bitumen 
adalah isu penting dalam proses kering walaupun interaksi ini diabaikan dalam 
kebanyakan kajian sebelum ini. Aktiviti ‗pembengkakan getah‘ berlaku dalam 
campuran asfalt yang dipadatkan akibat daripada penyerapan bitumen oleh zarah 
getah yang boleh menyebabkan kepadatan tidak selaras dalam campuran asfalt, 
dengan itu mengurangkan prestasinya. Pertama sekali , kesan daripada penggunaan 
penggredan getah yang berlainan, kandungan bitumen, dan masa mengubati bagi 
interaksi antara getah dan bitumen atau dalam erti kata lain tahap penyerapan 
bitumen telah dikaji dengan menggunakan ' Kaedah Bakul Saliran ' . Kajian ini 
memberi tertumpu kepada pengaruh pembolehubah dalam mencapai ketumpatan 
sasaran kepada campuran asfalt getah , ia penting untuk mencapai sasaran kandungan 
lompang udara yang rendah selepas pemadatan untuk kestabilan. Hubungan antara 
pemboleh ubah yang dinyatakan di atas dan ketumpatan sasaran reka bentuk 
campuran ditentukan. Satu penggredan agregat asfalt konkrit dengan nominal saiz 
agregat maksimum 14 ( AC14 ) telah digunakan untuk menyediakan sampel padatan 
menggunakan mesin padatan ‗gyratory‘ yang diubahsuai dengan 2 % getah yang 
ditebus guna dengan saiz getah yang berbeza. Akhirnya sampel ini telah diuji untuk  
menilai prestasi dari segi rayapan dinamik dan modulus berdaya tahan berbanding 
campuran konvensional. Keputusan menunjukkan penurunan dalam modulus 
berdaya tahan dan peningkatan dalam rayapan dinamik untuk campuran getah asfalt. 
Zarah getah halus dan masa interaksi yang disediakan diperhatikan untuk memberi 
kesan positif kepada sifat-sifat campuran. Sampel dengan zarah getah halus didapati 
mudah untuk dipadatkan berbanding dengan getah kasar.  
  
